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There is a large body of evidence from epidemiological research that a high intake of 
(saturated] fat and a low intake of h i t  and vegeables is asaciatd with increased risk 
far cardiovascular disease and certain cmcers. Eu&mom, nationwide food canswnptim 
surveys in the NeahetlrJnds have shown that mare thm half af the Dutch population eat 
m e  fat m d  less fruit and vegetables than is recormmended by health aathoriries. 
I n  order to stimulate the Dutch public to change their diet towards the reccanznmeada- 
lions, a number of marition education inhrverrticans have been implemented h the 
Netherlands. I$he best h o r n  interventions were the nationwide 'Fat Watch' campaigns, 
aimed at fat reduction. Although these campaigns were successful in neaching a large 
proportion of the Dutch population, tlhe positive effect on motivation to l.educe fat intake 
was disappointing. 
The discrepancies between the Dutch diet and the dieaty recommendations and the 
bcm that only a very small proportion of the Butch people intend to change their diet 
'towards healthier choices, was reason to study why people eat too much fit and too little 
fruit and vegetables. Based on these determinant studies a nutrition education intervention 
was developed, implemented and evaluated. 
Determinant smdies 
In this thesis, the Attitude - Social influences - self-Efficacy CASE) model, which is 
very similar to the Ajzen's Theory of Planned Behavior, andl the Transtheoretical Model 
were used as a framework to study which psychosaial factors are h p o m t  determinants 
of (changing) consumption of fat, &it and vegetables in the Netherlmds. 
The ASE-model ixnpilicates &at behviar is a result of bebaviord intention. Three 
psychosocial factors have been identified that predict (health-related) behavioral intention: 
attitudes, social influences, and self-efficacy. A person" attitituck towards a: spclfic 
behavior is a reflection of the most impomt comequences that person, expects from 
perfosmjing the behavior. Social influence is a result of socia8 norm relevant to the 
behavior, s u p p a  from others ta perfam or refrain fram the behavior, and whether 
important athers pesfom or refrain from the ktaaivior themselves (modeling). Self- 
efficacy expectations is a reflection of a person" beliefs whether he can perform the 
desired behavior in different situations. The ASE-model implicates that a person's healla 
behavior can be changed, by changing attitudes, social inftuences and selt-efficacy 
expectations. 
From earlier studies it had become clear that the majority of people in the Netherlands 
are convinced that eating a low fat diet is god  for health and tastes god,  is easy to 
+t and maintain, mi that impomne orhem I%e family and fkiends do not discouwgc 
them to eat low fat diets. Based on &is infofination one could conclude xhad the conditions 
for Bt redw,on in the Netherlands were favorable. But what also came forward from 
the= earlier ~tudies was that ody a very small minority of the Dutch ~popula~on hi& 
inteation to reduce their fat inlake. In AXE terms: The Dutch public had positive attituds 
towards Iow fat diets, expectad positive social-influences towads low fat diets and laad 
high selGeffi~acy expectations towards low fat diets, but they did not intend to adopt a 
low fat diet. 
%fore people will start to consider changing a specific behavior, +hey should be 
aware of the fact that they perform that behavior. In recent stages of change models like 
the Tramtheoretical Model, the concept of awareness of risk behavior has k e n  recog- 
nized as important in adopting preventive behavior. In the TramUleoredd Model, five 
stages are distinguished in the process of behavior change: People move from preteconem- 
plation (not (yet) considering the behavioral chaage of interest), h o u g h  contemplation 
(considering change), and preparation (acmallly pliuming change), to action (actively chan- 
ging) and maintenance (sustaining the desired changes in behavior). Relapse to previous 
stages is possible and movement through the stages can involve a cycling and recycling 
process. Awareness of risk behavior i s  seen as essential in the tramition from 
precontemplation to contemplating changing the risk behavior. The essential role of 
awareness of personal "risk ibeharvitprYn the earlier stages of change has been, further 
specified in the so-called Precaution Adoption Process as described by Weinstein. He 
argued that there are three levels of awareness of risk behavior. People who have reached 
the first level of awareness have heard about the risk (behavior), they are aware of the 
association between behavior ar$l risk. In relation to fat consumption this would mean that 
people are aware of the fact that too much fat is bad for health. At the second level af 
awareness, people are aware that orher people participate in the risk behavior: They h a w  
that cather people eat toe much fat. At the third level o f  awareness peopk realize k t  they 
pattic~pate im the risk behavior themselves: They realize that their personal fat intake b 
too high. According ro the model, only after this third level of awareness of risk behavior 
has been reached, people rnighlt consider changing their risk behavior. 
In order to study the role of awareness of dietary fat intake as a possible factor in tZre 
process of  d i e m  behavior change, data from 1507 adult subjects gathered mong 
inhabitants of two Dutch cities were analyzed. Objective assessments of  die- fat i n w e  
were compared to self-rated, or subjective, dietary fat intake. A majority of the respan- 
dem had an unrealistic view of their own fat intake. Men were m o ~  oftem m a l i s t i c  
wamen. Underestimation of fat intake was especially prevalem. S~If-mt& fat 
and not objectively assessed fat intake, proved to be a s igni f ia t  comhte  of 
intention tQ reduce fat c o m ~ t i a n .  Psychoswial determinants of fat ht&e were swanges 
camelates of self-rated fat intake than of objectively assessed fat intake. It was concluded 
that a luge proportion of the Dutch people are unrealistic about their persoml d i e w  
habits and especidly underestimate their dietary Yisk behavior? They think that ~ e y  do 
not eat too much fat and that they eat enough fruit Tlnd vegetables while they are not 
meeting the reconmended intake levels. UnderestirzLation of  fat c a m p t i o n  proved to be 
a significant predictor of inteation to reduce fat intake:. Misconception of Eat cornsump~on 
also had implications for the usefuhess of theoretical d e l s  like lihe ASE-model. Our 
study showed t b t  among subjects who ape mealistic about their fat consumption levels, 
psychosocial factors like attitudes, social influences and self-efficacy expectations, that we 
regarded as predictors of human behavior, were not associated with dietary intake levels. 
The implication is that, in conformation with Weinstein" model, psy~hosocial determi- 
nants of dietary behavior that are often targeted in nutrition education campaigns will only 
become relevant after people have become aware of f eir dietary Intake levels. 
A further study was conducted to investigate what might be the datemirants of 
misconception of personal dietary intake levels. Possible cornelates of misconceptions of 
personal fat consumption were studied among a random sample of tihe Dutch popuPwtlon 
Qn=989$ in order to give rec(~mendadons for strategies to reduce misconception. 
Multiple regression analyses were used to identify significant correlates of misconception. 
The way respondents compared their fat intake to that of others was the most important 
determinant of miscomeptioau of fat incake. Furthermore, a lacge majority of respondents 
~pohted b l ievhg their fat intake to equal to (32%) or lower than (48%) comparable 
others, hdicating an optimistic bias in elf-assessment of fat intake. Sex, age, knowledge 
a b w  fat conikents of f d  products, whether the respanden@* thought that ody ovet- 
weight p q l e  hadi Mgh fat diets, and whether respondents reported having reduced their 
fat h&e in lthe past and the belief that the general Ducth diet used to be higher in fat in 
the past, were o*er sigaificant correlates OE misconception of fat intake in multiple 
regression analysis, but these variables contributed only modesay to total variance 
lexplaind. In order to reduce miacotmcep.tion of fat intake, intensernhorr materials should be 
,dewel@ and inaplement& Wt enable pewple tU ei%$y 8SWSS fheh persoal fat intake in 
comparison to mcomend& Enhake Ievels and their p e r  group average fat intake in 
help people to m&e more realstic assessments of *e:k own fat levels. 
Bwaua hardly any studies on psych~mcial detemham of h i t  and vegetable 
comumption had k e n  publism at b e  s m  of the studies described in thks etnesis, an 
explorative smdy was; colrducted, using f m  paup hkrviews as method for data 
callecdon, to iident* relevaat beliefs related to fruit d vegetable consuption among 
Dutch alulb. 
Six different general issues were identified a being important in relation to h i t  and 
vegeuble c o w p t i o n .  Satisfaction, and espkdly taste, pemlved health consequences, 
?social influences, skills and barriers, habit, md lack of awareness were brought forward 
duriq the interviews as determimts of fruit llit vegetable consumpaion. The results of 
this preliminary study was used to develop a questiomke to k bed  in a telephone 
survey to study pgchosaci~l determimoats of fruit and vegetable: intake in a quantitative 
way. 
Tbis telephone survey was conducted among m adult Druwh ppulation (n=363) based 
on the ASE model. Self-efficacy and atimdes were consistently and significantly assmi- 
ated with consumption of boiled or otherwise heated vegetables, of salads, and of fruit. 
Furtlhemore, respondents reporting low consl~nption of these food groups &ad lower self- 
efficacy expectations and less positive attitudes than subjects with relatively high con- 
sumption of fruit and vegetables. It was concluded that nutrition education aimed at 
stimulating b i t  ankl vegetable consumption should focus especially on changing attitudes 
and self-efficacy expectations. 
The Transtheoretical Model was used to study which specific determinants should be. 
changed in different stages of change for fat reduction and increasing h i t  and vegefable 
Intake. Data on fat camupdon,  seif-rated fat intake, attitudes, social support, self- 
efficacy, and stages of change were collected mong a sample of 507 adults. Analyses of 
variance were used to study differences in these factors bepureen stages of change. 
Attitudes and social support were most pasiriwe among subjects in preparation and action. 
Self-efficacy expeclczhtiom were lowest among subjects in contemplation and preparation. 
Fat consumption was highest among precclntempllatolrs but no substantial differences 
between ather stages were found. 
In order to study differences between stages of change for fruit and vegetable intake, 
data were colJJecred using a s e l f - a i r  swvey, as part of the baseline assessment 
for a nutrition intervention study. Subjects were 539 Dutch adults aged 18 years and 
older. Significant differences were found between stages of c h g e  in dietary intake, 
attitudes, self-efficacy, and social connparisorr . Differences in attitudes were largest 
bemeen pmontemplation m d  contemplaticm and differences in intake and self-efficacy 
were most marked between pm-action sitages and acdonSmaintemce. 
Et was concludled that splbjects in different stages of c-e differ in pyclroswoclal 
factors that are regarded as important determinants of behavioral change. Based on these 
differences it is recormmended to develop stage-tailored nutrition education. Messages to 
influence attitudes about the benefits of less fat and moire fruits and vegetablles are likely 
to affect people in parecontemplation, and self-efficacy information to increase confidence 
in overcoming barriers to changes in commption, is likely to be effective with persons in 
contemplation arvd preparation stages. A majority of subjects who were classified in 
maintenance based on their self-rated intake, consumed more fat or less fruit and 
vegetables than is recommended. These subjects might better be considered as 
precontemplatars who are unaware of their dietary risk behavior and should be encow- 
aged lo re-evaluate their intake levels which might stifnulate them to contemplate 
changing their dbt.  
Intervention studies 
In order to make people aware of what they eat and to further motivate them to adopt 
healthy diets, a mutrition education. instrument was developed with which tespondems 
could be provided with personalized dietary fadback. Respondents completed written 
questionmires with which consumption levels of fat, fmit and vegetables, as well as self- 
rated intake, attitudes, perceived social influences, self-efficacy expectations, and 
motivation to change could be assessed. Based on these assessments, respondents were 
provided with computer-generated persomlhed feedback in which h i s  consumption of 
fat, fmit and vegetables was compared to their peer group average intake levels and to 
recommendd intslkc levels, and hfonnation was given about the most impertant dietary 
fat sources and law fat alternatives. Additionall feedback was provided, tailored to the 
reqmndents"personal attitudes, perceived %social influences, self-eff~cacy expectations and 
motivation to change. 
The impact of this so-called c o r r i p u t e - i  nutrition idomation on changes in fat, 
vegetable, and h i t  consumption was tested in a randomized vial among 347 employees 
aE the Royal Shell Laboratory in Amsterdam. Respondemts in the experimental group 
received computer-generated feedback letters tailored to their prsoml dietary behavior, 
attitudes, perceived social irifluences, self-efficacy expectations, and awarenas levels. 
Respondents in the: corn01 group received general mtrition. Worntion letters printed in 
a font size aad on paper that was identical to the tailored letten. 
hgpondon~ in the experimental g r o q  decreased their fat mmu~~lption sigtrificmy 
more than respmdents in the ~ n t r o l  goup b e m e n  b w 1 k  and pasttest. A significant 
effect of tailoring was also found far changes in attitudes a d  intentions towards reducing 
fat intake and increasing h i t  and vegetablle consumption. Furthermore, respondents in 
the experianaientaI group were more mrisfied with the nutrition information they receivd 
a,nd mlore often r e p o d  changing their diet or intenlion as a r e d t  of the information. It 
was concbded that compuer-tailored nutrition idomt ion  is a promising meam of 
stimulating people to change their diet toward d i e w  r e c o m & ~ o m .  
In a second experiment, the isnpac.t of two computer-~ilored nutrition education 
internentiam was compared in a randomized trial among 315 subjects with a pretest- 
pasatest control group design. Respondents in both study groups received feedback 
tsrLlored to their consumption of fat, fruit, and vegetables. Respondents: in the experimen- 
tal group teeeivd additional psychosocial feedback tailored to their attitudes, perceived 
social support and self-efficacy expectations towards reducing their fat consumption and 
increasing theh consumption of h i t  and vegerables. A significant reduction in fat con- 
sumption and increase in consumption of fruit and vegetables were found in both Yre 
experimental group and the control group between pretest and ps tk s t .  Reqoamdenrs in the 
experinrental group more often indicated that the feedback they reoeived was interesting 
and easy to understand. Respondents in the control grwp more often reported having 
reduced their fat commptian because of the feedback they received. No significant 
differences in comumptilon of far, fruit and vegetables were f w d  at posttest between the 
experimental group md the control group. Tlnese results corvfinn that tailored feedback 
can be effective in inducing dietary changes. The results do not support the hypothesis 
that, dditioml psychosocial infomation is an essential component of effective tailored 
feedback but additional psychosrscial feedback might contribuk to a more positive 
evaluation of tailored feedback. 
En r&e final experiment, me longer term inapace of individualized computer-generated 
nutrition informahion and. the additional effects of ipsative feedback on (maintaining) 
changes in i n a e  of fat, fruit and vegetables was studied in a randomized trial. Respon- 
dents in the experimental group received computer-generated feedback letters tailored to 
h e ~ r  dietary inr&e, intentions, attitudes, self-efficacy expectations and self-rated 
behavior. Half of rhe respondents in the experimental group received additional ipsative 
feedback tailored to cknges in behavior and intentions after the first feedback letter. 
Respandents in the control group received a single general nuttition infomation letter in a 
similar format as the tailored letters. Computer-tailored nutrition, education had a 
s i ~ c a m  greater impact on fat reduction and i n e ~ ~ s  in fruit and vegetable in&t than 
general information. Ipsathe computer-tailored feedback had an additional significant 
impact on fat and h i t  intake. The results confirm that computer-generated individualized 
fedback can be effective in inducing dietary c h q e s  towards recamended intake levels. 
The redts indicate that ipsatiwe feedback might increase the longer-term impact of 
computer-tailored nutrition education. 
The conclusions of the thesis are as folllows: Undexesthtian of dietary risk behavior 
is an important barrier to preventive dietar~r cmges .  Ruthennore, u n d i e ~ s h a d a n  of 
dietary risk behavior should be taken inro account when using psylchoscwcial models to 
explain dietary behavior (change), like the attitude, social influences, self-efficacy model 
ad the Transtheoreaid Model. Computer-tailored nutri~on education is a means to apply 
insights about awareness of dietary behavior, psychosocial determinants of dietary 
behavior and stages of change in dietary behavior to stimulate people to change eheir diet 
towards dietary reconunendatiom. It is further concluded h t  tailored muwition education 
is mose effective. in inducing dietary changes, especidly fat reduction, than general 
nuwition information. 

De Onmiwreling en Evaluatie van kutomgieiseede 
Va&hgsvmr1ich~-op-Maat 
Uit epidenziologisch onderzoek Is gebleken dat het eten v m  te vee1 (vemdigq vet: m 
te weinig groente en h i t  gerelateerd is aan een hogere kaos op het hijgen van hm- en 
vaatziekten en bepaalde vormen vain kanPCer. Daarnaast kim op basis van vmdseBi<ransump- 
tieonderzoek worden geconcludeerd &t veel mensen in in&erl;und meer wet en minder 
groente en fruit eten dan door deskundigen wordt ambvolen. 
In Nederland zijn de laatste jaren een aantal activiteiten ontplooid om vooral de 
vetconsumptie te doen dalen. Deze campagnes, zods bijvoorbeeld de 'Liet op Vet" 
campagnes, hebben zich met riame gericht op het m g e n  van aandacht vwr  de 'vet- 
boodschqkn ap her be'inwloeden van attiLudes ten m i e n  vain minder ver eten. Hoewel 
deze campagnes ieen behoorlijk bereik hadden, was de proportie van mensen die van plm 
waren om minder vet te gaan eten m de campagne niet gestegen. 
De discrepantie tussen de vwdhgsgewoanten en de ambeveliiagen voos een gezoinde 
voeding in Nederland en het tegenvallende effect van massmedide campagnes op diie 
voedingsgewoonten, was reden om onderzoek te doen naar de redenen van mensen lam 
(te) veel wet en (te) weinig groente en fruit te eten. Op basis van deze detcminamtemîu- 
dies werd een voedingsvclorlicbthgsinte~~enrle on.twfWeldd, gebplementeerd en ge- 
evalueercl. 
Detednantensirud ies 
Het zogenaamde Attitude, Sociale invloed, Eigen-effectiviteit (ASE]-model en her 
Tmmr%ieoretisch Model werden gebruilia als thearetiech kader om de belangrijkfte 
deteminanten van (veranderingen in) comtmptie vm ver, groente en huil h kam te 
brengen. Het ASE-node1 gaat er van uit GUat de motivatie (de intentie; ben ik het van 
phn?) om gezond gedrag roe vertenen (dus bijvoorbeeld om minder vet af meer h i t  te 
gaan eten) wordt Ibepepaald door drie factoren: de attimde, de sociale hv lden ,  en dé 
eigem~fi~tiviteits;vef7wachtiwge~ t n aanzien van het gezonde gedrag. Hierbij is de 
attitude een aheghg van vcuor- en nadelen die de betrokkene van her gezonde: gedrag 
verwacht (Leven hehes me war op?). De m i d e  invloeden worden bepiaaild door de sociale 
norm ten a d e n  van kt gezonde gedrag (PVcU vinden aderen er van?), h hoeverre de 
sociale omgeving hei gezonde gedrag daadwerkelijk aictlef ondersteund (Krijg ik hulp?), 
en of mensen in de directe omgeving zelf het geronde gdmg wemnen (W& &en 
anderen?). Die eigerr-eEectlviteit, ten s1om, is de inschatting die cle betrokkene makt of 
hij of zij in mat is om h~ gedrag in gezode  richting te venanderen (Xaxl ik het wel9. 
%n belaarijkie implicatie van het ASErmdel is dar iemands gedrag kan worden 
veranderd door zijn of haar attimde, ervaren smiaie invloeden edof de eigen-effeczisrj- 
&itsvernac&hgen te beinvioeden. 
Uit eerder ondeezoek was gebleken dat mensen in Nederiami in meerderheid weten dar 
minder vet eten goed ia wolar de gezondheid, en dat zij m.inder vet eten gmd vinden 
smaken. Verder zijn zij es van ovenhiigd dat eten met minder vet vrij eenvoudig ite 
realiseren en v01 te houden is, en mem geeft b ruime meerderheid aan voldoende kennis 
te bezitten over vetann eten. Ook geeft een meerderheid aan dat men door famille en 
vrienden zeker niet wordt belemmerd om minder web te eren. Op basis van de% hform- 
tie km worden geconcBudeerd dat in Nederland de voonvaa?rden aanwezig waren voor een 
vermindering v m  de vetcomumptie. Wat echter ook duidelijk naah voren kwam was dat 
vrijwel niemand van diezelfde Nederlanders vain plan was om de eigen vetconsumptie te 
verlagen. In tenneni van het ASE-model: De respodenten hadden een positieve attitude 
ten aanzien van eten met weinig vet, ze hadden een positieve: inschatting van hun eigen- 
effectiviteit en de sociale invloeden ten aanzien van weinig vet te eten, maar hadden toch 
niet de intentie om minder vet te gaan eten. Iets soortgelijks treedt op mes b e t r e m g  telt 
groente- en huiteonsunilptie. Mensen vinden in het ahgemeen groente en fruit lekker en 
gezond, de meeste mensen vclekn zich doar hun omgeving gesteund om voldm~~de 
groente en fruit te eten, en denken goed in staat te zijn om voldoende groente en fmit tot 
aiclz te nemen. Toch eten de meeste Nederlanders te weinig groente en fruit en is een 
meerderheid niet van plan om meer te gaan eten. 
Voordat een gedmgsveranidenng wordt overwogen, dus voordat er sprake kan zijn vm 
intentie, is laet noo&akelUk dat degene die de gedragswmnderuig owmeegt, zich ervan 
bewust is het te veranderen gedrag te vettonen. Voordat iemand bijvoorbeeld sd 
overwegen te stoppen met roken, moet die persoon weten dat hij rookt. Iedereen weet 
echter van zich zelf of hij rookt of miet. hv~nusword.îng van het eigen ongezonde ge&ag 
is nler betrekking tot 'stoppen met roken'dus geen relevante faciar en is &e dwom 
niet in onderzoek met her ASE-model b e n a m .  Roken is echter op een aantal punten 
een principieel ander gezondheidsrPsicogPdrag dan het eten van vet en, in mindere mate, 
het eten van groente en fruit. Roken is een zeer zichtbaar gedrag en in de: gmonaeids- 
voorlichting wordt het beschouwd als &dn gedrag met twee mogelijkheden: Je dwt het wel 
of je doet het niet. Daarom is de vcdorlichtingsboodschap ook eenduidig: stoppen met 
Eten echter, k3tmr Ben diversiteit vm -elhen. zo  wordt de .\rercon- 
s-~tie b e ~ a d d  door het eten vara verschiliende v d i n g ~ d d e l e n  die c: en veelheid 
comb-ties hnnen V~orden gaonsUmesdl en Op zeer veel verschillende mmieren b e n  
worden bereid. Aan vetconsurnptie liggen dus meedere gdmghgen ten grondslag en is 
heit niet eenvoudig om het niveau vvan de eigen erneetconsmptie te kunnen boardePen. 
Mede hierdoor is aak de voor~icMhgsboodsc~rlap ten aanzien vm vet niet senwudig. 
Stoppen met vet i s  niet gewenst, en minder vet eten kan op zeer veel verschillende 
manieren worden ingevuld. 
Met begrip "bewustzijn wan risicogedrag2eeft een duidelijke findering in de sociaal- 
psychologische inzichten over hoe en waarom memen hun gedrag veranderen. Het 
Transtheoretische Model, ook wel het 'Stages of Change' model genoemd, is h dit heier 
belmgrijk. Het model geeft aan dat gedragsverandming niet een discreet &nstaps proces 
is maar dat hierin ten minste vijf verschillende fasen rijn te onderscheiden: precontempla- 
tie, contemplatie, voorbereiding, actie, en gedmgsbehoud. Mensen in precontemplatie 
overwegen deier om hun gedrag te veranderen, mensen In contemplatie overwegen dit wel 
maar hebben mg geen concrete plamen. Als die plameni wel warden gemaakt komt men 
in de voorbereidingsfase waarna biy werkelijke mgingen tot) gedragsveirandering de 
actiefase optreedt. De behoudsfase begint als de gedragvermde&g gedurende langere tijd 
is volgehouden. 
In de eerste fase, precontemplatie, is de verandering van gedraag niet aan de orde, het 
wordt niet overwogen. In deze h s e  zijn memen zich vaak niet k w s t  van hun risicoge- 
draig. In wat een aanvulling op het fasemodel kan worden gezien he f l  Weins~ein bewust- 
zijn wan risieogeûrag verder gespecificeerd als een eerste essentiële s ~ p  in het proces van 
ge&aigsverandering van precontemplatie naar canternplatie. Hierbij wordt onderscheid 
gema& mssen drie stadia van bewustzijn. Het eerste stadium is bereikt wanneer mensen 
zich bems t  zijn vm het risicogedrag al8 zodanig: Men weet dat .tri wel eten slecbt i$. In 
het meede standium is men zich er van bewust dat er (veel) mensen in hun omgeving het 
tisicagedrag vettonera: ikfen weet &t er in het algemen te ved vet wordt gegeten Ur 
N e d e r l d .  Pn het derde sadiii~ulii, tenslone, is men zich er look van 'bewust zelf het 
rlsicagebraig te veaonen: Men weet van zichzelf dat men te veel vet eet, Her model ze@ 
dat alleen als mensen. dit derde stadium van bewus&ijn hebben bere&t, z i ~  gernotlviael-di 
m e n .  worden om hun 'rîsicogedrag' te veranderen. Pas dm zaillen, factoren als atdhides, 
stPciale invlwden en eigen-effectivi&i~vemachtini-;en relevafit worden om te bepalen of 
men het %&g ook werkielijk za3 veranderen. 
Qm de roj alm bewustzijn vm eigen c e ~ m p t i e  in het p- vemde-g van 
v e ~ o ~ ~ p t i e  ae besauderen, werd bij 1ii07 inwoners meie:  e er land^ &Temm*n 
e n  v&a;el5reguentielijst afgenomen waarmee de ve~onsum~t ie  OP e n  ~bjeceieve manier 
h n i  worden geschat, a werd aan de respondenEu gewaagd om hun eigen enxtr:omprie 
te boordelen op een schaal v m  bieel laag tot heel hoog. Vernolgem werd gekeken h 
himverre de: ve~ommptie die werd geschat met de objectieve methode overeen 
met de eigen inschatihg van de reqonderiten. Uit het anderzoek bleek dat ongeveer de 
helft van de mannen en iets arieer dan een derde v m  de nouwen hun vemmmpaje  
onderschatten. 
De eigen inischaicting die memen van hun vetcomurnptie maakten bleek, in tegemtel- 
llng !.ar de schatting van het werkelijke vemmptieniveau,  sigmfimt gecorreleerd te 
zijn aan intentie om minder vet te gaan eten: Respondenten die biun wetcom~~mpiie 
onderschatten hadden significant minder vaak de inteatie om minder vet te gaian eten dm 
respondenten! die hun vetconsumptie realisrisch inschatten. Biij mensen die hun veEon- 
slunpric: onderschatten bleken attitudes, smialie invlaaien en eigen-effectiviteirtsverwachtin- 
gen geen samei.ihmg te vertonen met vetconsmptie. Geconcludeerd werd &t de eigen 
imlcPlatting die memm maken van hun vetconsumptie slechts weinig sarmenbang toont met 
de hoeveelheid vet die ze werkelijk eten en dat voord memen die relatief veel vet eten 
hun consumptie onderschatten. Damaast werd geconcludeerd &t onderschabting van 
vetconsumptie een belangrijke barrière is in motivatie om de wetconsumptie te verlagen. 
Tot slot werd geconcludeerd dat mjisconcepirie van de eigen vetco~1s.umptie belangrijke 
consequenties heeft voor de bruikbaarheid van het. ASE-model. Bij mensen &e onrealis- 
tisch zijn over hun vetconsumptie, zijn anjtudes, sociale anvloeden en eigen-effectivi- 
teitswecivachtingen g e n  determkten van v t l i t c o m p ~ e .  De implicatie is dat, conform 
het model van Weinstein, deze psychosociale factoren waarop v o e ~ g s v o o r l c h t g  vaak 
is gericht, pas relevant waden als mensen zich bewust ZGM van hm eigen c o m p h e n i -  
veaus . 
Een volgende studie werd uitgevoerd om na te gaan wat mogelijke oorzaken zijn van 
mLconceptie van de eigen consumptie. Oip basis van fms&raephterviews werden een 
aanrail mogelijke ooraken van rnlsvattkgen over de eigen vetconamptie geïnvenUiseerd. 
Gebrek aan kiennis over vel: in voedingsmiddeka edof  de aaubevokn hmveelhdeni vaor 
vet, omealistlsche vergelijking van de eigen wetcommpitie met die van anderen, het idee 
dat magigere mensen niet te veel wet eten, dat mensen die veel aan spoa doen mei;  vet 
mogen eten, dat zolang men geen lichamelijke Machten esvaart de vetcamutnptie: niet te 
hoog zal zijn, en dat vroeger veel meer vet werd gegeten in Neder l a ,  kwarnen uit. de 
interviews naar voren als mogelijke oorzaken van AscanceptJe. D a m a s t  bleek dat 
wanneer men dacht al minder vet te zijn gaan eten, de buidiie v e t c o m p t i e  als laag 
werd ingeschat. De d e r  waarop mensen h m  eigen ~e tconmpkie  imcha$ten in 
vergelijking met anderen bleek de sterkste s amenha  te verlanen met misconceptie van 
wetconsumptie. Mensen die denken dat Prun vetcomprjie kger was dan die van varge- 
lijkbare anderen waren meer geneigd hun vetco~~sumptie t  onderschamen. Ook bleek dat 
bijna de helft van de respondenten, hm eigen vetconsumptie lager of veel lager krrtiiatte 
clan die van vergelijkbare anderen tewijl maar 8% dacht dat h m  eigen vetconsumptie 
hoger was. Dit duidt op een duidelijke optimistische bias in de eigen inscbt~Aqg van de 
vetcomumptie. De overige mogelijke voorspelllers, waaronder kennis over vet in 
voedingsmiddelen, bleken slechts een bescheiden samenhang te vertonen met misconceptie 
v m  vetconsumptie. Memen met meer kennis over vet schatten hun vetcomunptie 
nauwelijks realistischer in dan mensen rnet minder kennis. Mogelijk is het zo dat ook 
voor mensen rnet relatief veel kennis over de vetgehaltes van verschillende voedhgsmid- 
delen, het 'blerekenen' van de eigen ~ e h m e  op bwis van deze kennis moeilijk is. 
Geconcludeerd werd dat persoodijke feedback over de eigen vetconsusnptie in vergeliijl- 
khg tot de mibevelingenr en de vetinname van vergelijkbare anderen een manier zou 
h n n e n  zijn om memen meer b e w t  te maken van hun vetconsumptie en hen zo te 
motiveren hun vetinname te verminderen. 
Interventiestudies 
Om mensen bewust te maken van hun eigen consumptie van vet, groente en fmit en 
hen verder te motiveren om minder vet en meer groente en fruit te gaan eten, werd een 
voedingsvcu3rlicht~sin~~~(entie onmikkeld waarnee aan respondenten pefsoonlijke 
feedback over hun voeding kon worden gegeven. Respondenten wldeni schriftelîjh 
vragenlijsten h waarmee de oomruimgaie en de eigen inschatting van vet, groente em fruit 
kon worden gemeten, alsmede aMi~ides, ervaren sociale invlmden, eigen-effecdviteîtsver- 
wachtingen en motivatie ren aanzien van het eten vain minder vet en van meer groente en 
fmi~.  Op basis van de arnturerorden op deze vragenriist kregen respandenten persoonlijk 
brieven waarin zij irufomiaitîe kregen over hun eigen clanisumptieniveau vergeleken met hel 
gemiddelde van hun seksegenoten ieri met de aanbevolen hoeveelheden. Damiaast was het 
ook mogelijk om op deze wijze perscw~ahjke infomatie te geven over voor- en nadelen 
van het eten wart minder vet en van meer groente en huil en om suggesties te geven hoe 
men de eigen vetcommptie kain verlagen en hw men meer groente en b i t  tot zich kan 
nemen. Deze vorm van voedingsvwrliclnting werd voedingsadwies-op-maat genoemd. 
om m te g= of dit advies-op-maat memen h motiveren en kilpen om minder ver 
en m e r  gsaente en fmit te grraéi eren m weke soort pemoodjke feedback hemoor 
belmgrijk is, zijn drie experimenten uitgevoerd. 
Wet eershe experiment werd uitgewoefd bij 347 werknemers van het ~ o w i j k e  ~he11 
Laboratorium in SirLrmsterckm die willekeurig werden werdmld over mee oden~mksgtcde- 
pen. De enr: helft krrwg het advies-opmaat in de vorm van een pemmnliijke bnef, i r e ~ j l  
de andere helft van de deehtzrnexg een algemeen vmdiriigsadvies kreeg, ook k de vana 
van een persoonlijke brief die wat betreft briefpapier, lay-out en Illusmries gelijk was aan 
het advies-op-maat. Het bleek dat werknemers die het voedhgsadvies-op-maat laegen 
signifi"lcmt minder vet waren gaan eten nlan. werknemers die een algemeen wodingsadvies 
kregen. Een significant effect van het advies-opmaat werd ook gevonden. voor v e d e -  
ringen in attitudes en intenties ten aanzien v m  minder vet en v m  meer groente en fruit 
eten. D a a m t  waren de respondenten die e n  advieslap-maat Icregen gemiddeld meer 
tevreden over de ilI.flomtSebriieven die zij ontvingen en gaven vaker aan hun mening over 
hun voedingsgewoonten of h m  vaedingsgewoosrten veranderd te hebben naar adeiding 
van de informatie die zij ontvingen. IQp basis van dit experiment werd geoonchdieerd dat 
voedingsvoarliehting-op-mat een veelbelovende manier is om mensen te sthu1eren om 
hun voedingsgewoonten in de richting v m  de aanbevelingen t@ veranderen. 
Met een tweede experiment werd onderzocht welke adviezen-op-maat essentieel waren 
om mensen te motiveren hun voeding te veranderen. Twee v o m m  van advies-op-maat, 
een uitgebreid advies en een beperkter advies, werden hiervoor vergeleken. in het 
uitgebreide advies werd ingegaan op de consumptie van vet, groente en fixit, en op 
attitudes, sociale invloeden en eigen-effeaiviteitsve~~ac3h~gen met betreklang tot biet 
eten w a n  minder vet en meer groente en h i t .  In de beperkte versie werd alleen ingegaan 
op de corLsumptiegegevem. Het experiment werd uitgevoerd blij 315 werknemers vm de 
Stichting Thuiszorg h Zuid-Limburg die willelkellrig werden. verdeeld in twee andenoeh- 
groepn. De eerste groep kreeg het uitgebreidere advies, de tweede groep het beperh 
advies. In beide groepen daalde de v e r c o m p t i e  en steeg de co-pde vm groente en 
fruit significaait. Er werd echter geen verschil Mi comis~1~1ptie van wt, groentg en fniit 
gevonden tussen de mee groepen. Wel vonden de mensen die uitgebreid advies hegen 
hun advies-ap-maat brieven significant interesmler en geloofwwdiger dan de memen 
die de beperker advies-op-maat brief kregen. De resuEt3lten bevestigden dat advies-op- 
maat effectief k m  zijn lom mensen te stimuleren hun voeding te v e d e r e n .  Idomarie 
over py~hoscxiale detemimiten v a  vet, groente en miit lijkt niet ndzakel$k vmr een 
efltctkf advies-op-maat I?JI~UI' WEGUS.C~&~$~ we1 bij lot een &&$e: ~ a u d e ~ g  v m  
het advies. 
In het laatste experiment nerd ondemwlit w a ~  de effecten van een v&&sart\ria op 
langere =mijn waren en of ieen weel& adviesbrief de= effecten op temijn b verbete- 
ren. Va~t l i chkg-~p-~naa t  h d ?dn significant groter effect op de gewenste verandedngen 
in v-dihhg (&der vet, meer groente en h i t )  dm algemene voorlichting. Het effect op 
de v e t c o m p t i e  was ook nog aanwezig bij een tweede me t ing ,  niim twee m m d e n  
nadiut Ele respondenten hm voorlichting-op-maat brief hadden ontvangen. Respondenten 
die h de tussentijd een tweede persoonlijke voorláchtingsbrief laegen die inging op @e 
afwezigheid van) verand.eringen naar aanleidmg van de eerste brief, hadden bij de tweede 
nameting een lagene vehcommptie en een hogere fruiitcons~~anpt4e dan respondenten die 
eenmalig voedingsvooriichting-op-maat kregen. De: zesultaten bevestigden dat vaedings- 
voorlichting-op-maat effectief kan zijn om mensen te motiveren hun voedingsgewoont~n te 
veranderen en dat feedback over de voorugang van die veranderingen dit effect kan 
versterken. 
De conclusks van het proefschrift zijn ails volgt: Misvattingen over het eigen 
voedingsgedrag kunnen een effectieve vaedìngsvoorlichtli~g in de weg staan. Daarnaast 
moleten misvattbgen over het eigen vaedingsgedrag in ogenschouw genomen worden 6 ì ~  
het gebruiken van modellen die gedrag of gedragsverandering proberen te verurnren zoals 
het  ASE-model en het Transtheoretisch Morlel. Voorlichting-opmaat Lijk een geschikte 
methode om, dmr mensen bewust te maken va& hw persoonlijke voedkgsgedrag en 
S o m a r i e  te geven die a-luit bij hun persooriiijke gedrag en g e d r a g s d e t e m n t ~ n ~  
messen te motiveren hun voeciiang te veranderen in de richting: van aimbevelhgen voor een 
gezonde voed@. iEeconcludeerd %an worden dat voorlichting-op-maat: hrerin effectiever 
is dan lilgemene schifpelijke voedingsvoorlichtIng. 
